اهوازی، پژشک نام آور ایران

محمدهسین غزی1

بر پژشک است که در مجموع احراز آنچه که افتراق حکیم فرموده رفتار تمامی و هر در حیم و پاک‌چشم و مرهان و خورشیدن و خورشیدن بهاید، و در درمان، بیماران به خصوص مسکونیان و فقردو و جالکوکتند. «

چکیده

دوره شکوفایی طبی در ایران، از خدمه نهم تا چهاردهم میلادی بوده است. از اینرو، دوران مربوط را در دوره طلایی پژشکی ایرانی قلمداد کنیم، از نام آوران تاریخ پژشکی در این دوره، علی‌نیک عباس مجموعی اهوازی، مؤلف کتاب "کامل الاصناعه اطهاری ملکی" است. تا زمان تألیف آثار طلی این سنین، از کتاب مرجع در طبی به شمار می‌رفته است.

واژگان کلیدی: اهوازی، تاریخ پژشکی، ایران

1- جراح و متخصص بیماری‌های کوش، کلو و بینی، تهران

*نهاد: امیرآباد شمالی کوهچه نمک‌دم کوهچه 16 کوهچه مدرسه موزه ملی، تلفن: 081-88535287 تلفن: 088-8888888

f-azizi200@yahoomail.com
مقام به: پژوهشکده انسان‌شناسی، دانشگاه تهران

مقدمه

یوشیرو یوشیگوکی در ایران، به گذشته‌های دور

بازی و گردید. دوره شکوفایی طب در ایران زمین، سده
نهم تا میانه‌های دهه‌های بوده است. از این رو، دوران
می‌باشد. در تاریخ طبیعی ایران دوره طلایی پژوهشکده

ارده و مهندسی آنها بر پرورش است. برای پژوهشکده

نیازمند آمار بیشتری و سیاست‌های ملی برای نهایی

می‌شود. در حالی که نوشتارهای جالب‌ترسی را از طول و

تغییر و هم‌الاصل از تکرر و ارائه می‌کند. در مقایسه

کتاب، ایرانی که تاریخخوانی‌ای از تاریخ طبیعی

برای یک کتاب خود را به عنوان یک کتاب درسی

تأثیر نمودن است. افرازینه، در آن

تجربیات پیشین خود را مستقیماً یافته است [11]. امروزه،

سندهای میانه و تغییر جدید نیز حفظ نمود [12] امروزه،

نتیجه‌گیری می‌شود. در آن هم می‌شود در کتاب‌های

اصفهان و مراکز علمی جهان موجود است. در تاریخخوانی

ملی‌های، دانشگاه هاروارد، موزه‌های بغداد، دانشگاه

آمریکای بورتو، تاریخهای فارسی، تاریخهای

ارتش - کیپتلند، و نیز هیات تاریخی کتاب در لیدن،

پاریس، مونیخ، فلورنس، توسی، ایتالیا و ...

می‌توان نام برد کتاب طبیکی ایرانی، نخستین بار در

سدة، باییا میلادی توسط «کنتینانت»، ارتباط‌ها بیه

لاتنی ترجمه شده و در سال 1923 و 20 م در وین و در

۹۳۵ م در لیون فرانسه چاپ شده است [13]. این کتاب به

زبان ترکی نیز ترجمه شده است. همچنین در سالهای

۱۲۵۳ و ۱۲۷۴ از دریافت این کتاب به‌طور کلی کتاب‌های

گردهاد است. ترجمه قسمت‌هایی از کتاب را «دودونیکیا»

تصحیح و به فرانسه برگردانده است و آن را با عنوان «سه

رساله شریعت» در سال ۱۹۳۵ م در لیون منتشر

کرده‌اند [11]. ایرانی، کتاب خود را به عنوان «مستند»

دلمی (فوت ۹۳۵ م) به اهدا کرده است [1]. کتاب طبیکی

ملکی از دو بخش که هر دو مقاله به مقاله و هر مقاله

کتاب طبیکی

1 Constantine
بایهمه معنی‌کننده است، نشان‌دهنده‌ی شید شود (۴) در بخش نخست، اهدافی به مباحث نظری طب بیداریه است و در بخش دوم، اصول علم پزشکی از جمله ۳۰۰۰ جراحی اندام‌های مختلف را به دقت و تفصیل بیان نموده است. در مجموع، کتاب طبی علوم اموری نویس‌نامه کتاب «الحاوی رازی، ملزم خاص و مختصر است، اما جنبه‌ی کاربردی - علمی آن از قانون این سیاست یافته است. کتاب می‌تواند دارای مفاهیم بالینی جالی است. به علاوه، بخش پنجم، به آن تینزی برسی دارویی اختصاص دارد. افترون در آن در باب دوم، مقاله نخست از کتاب اول احوزه، احترام‌ها و وصایت طبی به یک‌ساز و سایر پژوهشکان یک طرف با دلار که در این بخش از کتاب طب ممکن، جریان یکی‌طرفی در تبلیغات اختلال پزشکی است (۴). ۱۰. زنده یاد دکتر محمود نجم‌آبادی این بخش از کتاب احوزه را با عنوان «بیان‌های احوزه» با آنی پژوهشکان ترجمه نموده که انتشارات دانشگاه تهران آن را چاپ کرده و در اسفند ۱۳۸۴ منتشر گردیده است (۱۰). احوزه درباری ملکی

مأخذ

4. نعمت‌الله بقایی. تاریخ طبیعی ایران پس از اسلام از ظهور اسلام تا دوران مغول. تهران: انتشارات
دانشگاه تهران. ۱۳۷۵

10. نعمت‌الله بقایی. پنجم نامه احوزه به آنی پژوهشکان تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۳۲
11. سرکین فارسی. تاریخ نگارش‌های عربی - جلد سوم. تهران: خانه کتاب تهران. ۱۳۸۰
13. Ashoor A. Muslim Medical Scholars and Their Works.Islamic Medical Journal 1984;49-50
14. Unin M. محمد، فرهنگ فارسی ج ۶ تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۳

آموزش علمی (بابینی) پژوهشکان نیز تنبیه‌های نستیزی استواری دارد و دانشجویان را ترغیب می‌کند به آموزش بیلیون پرداختند و دانسته‌ی نظری خود را به مطالعه و معاونیت پیشنهاد کنیل نمایند. در توجه است: «طلب علم طبی باید برپیسته در بیمارستانها و محل بیمارستان دردست استادان دانشمند و پژوهشکان حاضر به کارهای بیماران و احوال آنان پردازند تا در مصاحبه و خدمت و زردست این استادان و پژوهشکان از عوارض و احوال بیماران آنچه که خواندند است. پیام گرفته از نهاد، اگر فرم بیماریها آگاه شود اگر چنین کنند در این صنعت به مقامی بنند بردید (۱۰) و این شیوه است که تا امروز نیز احوزه دارای این بوده است. ۳۹۵ هق برابر با ۹۵ م. جهان را به‌دروزی خرجه است [۱] روش‌نیست در بغداد یا شیراز فوت کرده و در کدام‌پکه این دو شهر به خاطر سپیده شده است [۵].

Downloaded from ijdld.tums.ac.ir at 23:57 IRST on Saturday January 12th 2019